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Qëllimi kryesor i këtij punimi qëndron në studimin dhe analizimin e impaktit të
liberalizimit tregtar dhe zhvillimet e tregtisë së jashtme të Kosovës. Kapitulli i parë fillon
me një pasqyrë të shkurtër të nocionit, historikut dhe llojeve të tregtisë së lirë, ndër kapituj
janë paraqitur dhe karakteristikat e tregtisë së lirë, të mirat dhe të këqiat e tregtisë së lirë, si
dhe normat e tregtisë.
Në kapitullin e fundit është pasqyruar në mënyrë të përgjitshme një analizë e investimeve të
jashtme në Kosovë, se qka ka ndikuar në rënien ose rritjen e këtyre investimeve.
Po ashtu janë analizuar të dhënat tregtare të Kosovës në dy vitet e fundit si Eksporti,
Importi, Bilanci tregtar në mënyrë të përgjithshme si dhe me vendet e Bashkimit Europian,
vendet e rajonit si Shqipëria, Serbia, Maqedonia dhe Mali i Zi.
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1. HYRJE
Tregtia përfshinë bartjen e mallrave ose shërbimeve nga një person ose njësi në një tjetër,
shpesh në këmbim të parave. Një rrjet ose vend ku bëhet tregti quhet treg.
Forma origjinale e tregtisë, shkëmbimi , pa këmbimin e drejtëperdrejtë të mallrave dhe
shërbimeve për mallra dhe shërbime të tjera (Samuelson, 1939).
Ndërrimi nënkupton këmbimin e gjërave pa përdorimin e parave. Më vonë, njëra anë e
shkëmbimit filloi të përfshinte metale të cmuara, të cilat morën rëndësi simbolike dhe
praktike.Tregtarët modernë në përgjithësi negociojnë përmes një mediumi të shkëmbimit, të
tilla si paratë.
Si rezultat, blerja mund të ndahet nga shitja ose fitimi. Shpikja e parave ( dhe më vonë e
kreditit, parave të letrës dhe parave jo fizike) thjeshtësoi shumë dhe nxiti tregtinë. Tregtia
midis dy tregtarëve quhet tregtia dypalëshe, ndërkohë që tregtia ndërmjet më shumë se dy
tregtarëve quhet tregtia shumëpalëshe.
Tregtia ekziston për shkak të specializimit dhe ndarjës së punës, në të cilën shumica e
njërzve përqendrohen në një aspekt të vogël të prodhimit, por përdorin atë prodhim në
tregti për produkte dhe nevoja të tjera. Tregtia ekziston midis rajoneve sepse rajonet e
ndryshme mund te kenë nje avantazh krahasues ( të përceptuar apo real) në prodhimin e
disa mallrave të tretueshëm, duke përfshirë prodhimin e burimeve natyrore të pakta ose të
kufizuara diku tjetër, ose për shkak se madhësia e rajoneve të ndryshme mund të inkurajojë
prodhimin masiv. Si e tillë, tregtia me cmimet e tregut midis vendeve mund të përfitojnë të
dyja palët.
Tregtia me pakicë konsiston në shitjen e mallrave ose shërbimeve nga një vend shum i
fiksuar, si një dyqan, butik ose kiosk, online apo me postë, në pjesë të vogla ose individuale
për konsum të drejtëpërdrejtë ose përdorim nga blerësi. Tregtia me shumicë përcaktohet si
shitja e mallrave që shiten si mall për shitësit, ose përdoruesit industialë, komercialë,
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institucional ose të tjerë profesionistë të biznesit, apo tregtarët me shumicë dhe shërbimet e
varura (WTO).
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1. Historiku
Tregtia kishte filluar me komunikimin njerëzor në kohët parahistorike. Tregtia ishte objekti
kryesor i njerëzve parahistorikë, të cilët shkëmbenin mallra dhe shërbime nga njëra-tjetra
përpara zbulimit të monedhës moderne. Peter Watson daton historinë e tregtisë rreth
150,000vjet më parë(Watson, 2005). Tregtia besohet të ketë ndodhur gjatë gjithë historisë
njerëzore të regjistruar. Ka dëshmi për shkëmbimin e gjamave të zjarrtë gjatë epokës së
gurit. Tregtia e gjamëve besohet të ketë ndodhur në Guine para 17,000 p.e.s. (T Darvill,
2008).
Tregtia e lirë vazhdoi më tej në fund të shekullit të 20-të dhe në fillim të viteve 2000:
o 1992 Bashkimi Evropian hoqi pengesat në tregtinë e brendshme të mallrave dhe të
punës.
o 1 janar 1994 hyri në fuqi Marrëveshja e Tregtisë së lirë të Amerikës së Veriut
(NAFTA)
o 1994 Marrëveshja GATT Marrakech përcaktoi formimin e OBT-së.
o 1 janar 1995 Organizata Botërore e Tregtisë u krijua për të lehtësuar tregtinë e lirë,
duke mandatuar statusin e ndërsjelltë më të favorizuar të tregtisë së kombit midis të
gjithë nënshkruesve.
o KE u shëndrrua në Bashkimin Evropian, i cili realizoi Bashkimin Ekonomik dhe
Monetar(EMU) në vitin 2002, duke futur Euro, duke krijuar në këtë mënyrë një treg
të vërtet të vetëm midis 13shteteve anëtare që nga 1 janari 2007.
o 2005, u nënshkrua Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të Amerikës së Mesme: Ai
përfshinë

Shtetet

e

bashkuara

dhe

republikën

Domenikane.(trading/history_of_trade)

3

2.2.

Nocioni i tregtisë së lirë

Procesi ose akti i blerjes, shitjes ose shëmbimit të mallrave, qoftë me shumicë apo me
pakicë, brenda një vendi ose mes vendeve, njihet si tregti. Tregtia ka për detyrë që me
ndërmjetësimin e vet në qarkullim të organizojë këmbimin e rregulltë ndërmjet prodhimit
dhe

konsumit.

Në thelb tregtia nënkupton shkëmbimin e mallrave, shërbimeve ose të dyja. Fytyra aktuale
e tregtisë ishte shkëmbimi, i cili ishte shkëmbim i drejtëpërdrejtë i mallrave dhe
shërbimeve. Sot tregtarët në përgjithësi negociojnë me një medium të shkëmbimit, si
paratë, të cilat pastaj e bëjnë blerjen e ndarë nga shitja ose fitimi. Shpikja e parave e ka bërë
tregtinë më të thjeshtë. Tregtia midis dy tregtarëve quhet tregtia dypalëshe, ndërkohë që
tregtia ndërmjet më shumë se dy tregtarëve quhet tregtia shumëpalëshe. Tregtia ekziston
për shumë arsye. Kjo mund të jetë për shkak të specializimit dhe ndarjës së punës. Tregtia
ekziston midis rajoneve sepse regjionet e ndryshme kanë një avantazh krahasues në
prodhimin e disa mallrave të tregtueshme, ose për shkak se madhësia e rajoneve të
ndryshme ndihmonë në përfitimin e prodhimit masiv.(trading/history_of_trade)
David Ricardo kishte paraparë që tregtia e lirëështë e favorshme pasi u lejon vendeve të
specializohen në prodhim që kërkon më pak inpute të faktorëve. Është bazuar në konceptin
e kostos së mundësive se vendet që janë më keq në prodhim, mund të arrijnë të fitojnë
diqka nga tregtia. Përmes tregtisë, kombet do të jenë në gjendje të arrijnë konsumin (dhe
në këtë mënyrë shfrytëzimin) që shkon përtej mundësive që do të mund të arrihen duke
prodhuar të gjitha mallrat e kërkuara në mënyrë statike.
Një teori që kërkon të shpjegojë pse vendet e ndryshme specializohen në mallra të
ndryshme është teoria Heckscher-Ohlin. Kjo teori thotë se për të kuptuar rolin e burimeve
në tregti, është i nevojshëm zhvillimi I një modeli në të cilin prodhohen dy të mira duke
përdorur dy faktorë prodhimi. Përmes kësaj teorie thuhet se për sa kohë që vendi prodhon
dy të mira, ekziston një lidhje e ndërsjelltë e cmimit relative të të mirave dhe cmimit
relative të faktorëve të përdorur për të prodhuar të mirat.( Frieden,2007).
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Me zhvillimet e fundit në tregtinë ndërkombëtare, u zhvilluan edhe teori alternative mbi
tregtinë, ku disa prej tyre dalin edhe jashtë kornizës së modeleve të përcaktuara nga
avantazhet krahasuese.
Disa nga ato teori janë si :
➢ Teoria e ekonomizimeve të shkallës
➢ Teoritë mbi cilkin jetësor të produktit,
➢ Teoritë mbi tregtinë brendadegësore, etj,(Pugel, 2009)

2.2.1. Funksionet e tregtisë
Në tregti ekzistojnë këto funksione :
➢ Funksioni interpersonal
➢ Funksioni interlokal
➢ Funksioni intertemporal

Funksioni Interpersonal - Funksioni interpersonal përfshinë nderjmjetesimin në mes
personave fizik dhe juridik, ka të bëjë me furnizimin e mallit nga prodhuesi si dhe shitjen e
të njejtit
Funksioni interlokal - nënkupton furnizimin me prodhime në territore të ndryshime të
vendit si dhe rrjedh nga dallimet territoriale në prodhim dhe konsum.
Funksioni intertemporal- Ka të bëjë me mosperputhshmeri të kohës në mes prodhimit dhe
konsumit, tek funksioni intertemporal ne disa raste prodhimi është sezonal. Tregtia në këtë
rast blen sasi më të madhe të atij malli dhe i mban rezerva.
Këto funksione tregtia i kryen duke u furnizuar, deponuar dhe shitur.(Rudi, 2014)
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2.3. Llojet e tregtisë

Tregtia ndahët sipas :
➢
➢
➢
➢

Mallit,
Sipas destinimit të mallit,
Sipas shkallës së distribuimit,
Sipas pronësisë. (Rudi, 2014)

Tregtia

Tregtia
vendore

Tregtia me
shumice

Tregtia e
jashtme

Tregtia me
pakice

Importi

Eksporti

Entrepot

Figura 1 . Ndarja e tregtisë sipas llojit
Burimi: (Rudi, 2014)

2.3.1. Tregtia e lirë

Tregtia e lirëështë e ndjekur si politikë nga disa tregje ndërkombëtare në të cilat qeveritë e
shteteve nuk i kufizojnë ekportet dhe importet me vendet e tjera. Tregjet e hapura janë
ilustruar nga Zona Ekonomike dhe Mercosur. Shumica e kombeve sot janë antëtare të
marrëveshjeve tregtare të Organizatës Botërore të Tregtisë(OBT). Shumica e qeverive ende

6

importojnë disa politika proteksioniste që synojnë të mështesin punësimin lokal, siq janë
aplikimi i tarifave për importet ose subvencionet ndaj eksporteve. Qeveritë mund të
kufizojnë tregtinë e lirë për të kufizuar eksportet e burimeve natyrore. Barrierat e tjera që
mund të pengojnë tregtinë përfshijnë kuotat e importit, taksat dhe barrierat jotarifore, sic
është legjislacioni rregullator.
Ekziston një konsensus i gjerë midis ekonomistëve se proteksionizmi ka një efekt negativ
në rritjen ekonomike dhe mirëqenien ekonomike, ndërkohë që tregtia e lirë dhe reduktimi i
barrierave ekonomike tregtare ndaj tretisë ka një efekt pozitiv në rritjen ekonomike(Free
Trade,2012)Megjithatë, liberalizimi i tregtisë mund të shkaktojë humbje të konsiderueshme
dhe të shpërndara në mënyrë të pabarabartë dhe zhvendosje ekonimike e punëtorëve në
sektorët konkurrues të importit.
Një zonë e tregtisë së lirëështë një grup vendesh që kanë pak ose aspak kontrollë të
cmimeve në formë të tarifave ose kuotave midis njëri-tjetrit. Zonat e tregtisë së lirë u
lejojnë vendeve të dakorduara që të përqëndrohen në përparësitë e tyre krahasuese dhe të
prodhojnë mallrat që ato janë relativisht më efikasë në bërjen, duke rritur kështu efikasitetin
dhe përfitimin e madh të secilit vend. Sepse nëse vendet specializohen në atë që prodhojnë,
e gjithë bota mund të përfitojë. Është një mesazh i thejshtë i fuqisë së madhe, duke
premtuar pasuritë më të mëdha dhe më shumë liri.
Tregtia e Lirë gjithashtu është politika ekonomike që nuk bën dikriminimin ndaj importeve
dhe ekporteve në juridiksionet të huaja. Blerësit dhe shitësit nga ekonomitë e ndara mund të
tregtojnë vullnetarisht pa aplikimin e tarifave, kuoatave, subvencioneve ose ndalimeve të
qeverisë vendore

për mallrat dhe shërbimet e tyre. (free-trade-reimagined)

Rëndësia e Tregtisë së lirë- Shumë vende angazhohen në tregtinë e lirë për të siguruar që
qytetarët e tyre të kenë burime të mjaftueshme ekonomike ose mallra të konsumit për
përmbushjen e nevojave apo dëshirave të ndryshme. Një përparësi krahasuese ndodhë kur
një komb mund të prodhojë mallra më mirë se një kombë tjeter. Kombet pastaj mund të
ekportojnë këto mallra në vendet e tjera që kanë një furnizim të kufizuar të këtyre
produkteve. Tregtia e lirë gjithashtu ndikon në përdorimin e burimeve ekonomike për të
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prodhuar mallra të konsumit. Kombet me një furnizim të kufizuar të burimeve të caktuara
ekonomike mund të i eksportojnë këto objekte në vendet të tjera të cilat mund të i
transformojnë ato në mallra të cmuara të konsumit.
Tregtia e lirë mund t’u ndimojë vendeve të zhvillojnë politikat më të mira ekonomike për
qytetaret e tyre. Kompanitë që dëshirojnë të përmbushin kërkesat e konsumatorëve për
artikuj të ndryshëm do të kërkojnë burimet ose mallrat më të lira për të rritur furnizimin.
Kombet që angazhohen në tregtinë e lirë u mundësojnë kompanive të importojnë burime
apo mallra nga vendet ndërkombëtare pa kufizime apo tarifa qytetare. Qeveritë që vendosin
kufizime ose tarifa për mallrat e importuara shpesh rrisin koston e kompanive për të bërë
biznes në tregun e brenshëm ekonomik.(Kosova_ne_Kontekst_Rajonal).

2.3.2.

Të mirat e tregtisë së lirë

Disa nga avantazhet e tregtisë janë :
➢ Kosto më e ulët – Tregtia e lirë lejon kompanitë të ulin kostot e tyre të biznesit
duke përdorur burimet më të lira ekonomike që i kanë në dispozicion.
Tradicionalisht, tregtia e lirë lejonë kompanitë të importojnë lëndët e para për
prodhimin e mallrave të biznesit brenda vendit. Kompanitë gjithashtu mund të bëjnë
investime direkte në ekonomitë e huaja për të prodhuar mallra me kosto më të ulët
në këto mjedise.

➢ Rritja e fuqisë blerëse – Kombët që angazhohen në tregtinë e lirë gjithashtu mund
të rrisin fuqinë blerëse të individëve dhe bizneseve. Bizneset mund të zgjedhin të
blejnë mallra nga një vend i huaj nëse ekzistojnë avantazhe të konsiderueshme nga
kurset e këmbimit valutor. Normat e luhatshme të kursit të këmbimit ofrojnë
bizneseve një mënyrë për të ofruar vazhdimisht mallra me cmim të ulët për
konsumatorët. Edhe pse kompanitë mund të prodhonjë mallra të caktuara brenda
vendit, kurset e këmbimit valutor mund të ofrojnë kompanitë me mundësi më të
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mira blerjeje. Mallrat e huaja gjithashtu mund t’u lejojnë kompanive të rrisin fitimet
e tyre duke përfituar nga kurset e këmbimit valutor.

➢ Përmirëson rritjen ekonomike- Tregtia e lirë zakonisht u lejon vendeve të
përmirsojnë mundësitë e tyre të rritjes ekonomike. Në vend që të mbështeten në
numrin e caktuar të individëve në ekonominë e tyre të brendshme, vendet mund të
angazhohen në tregtinë e lirë për të përmirsësuar mundësitë e biznesit
➢ Efekti i tregtisë së lirë- Tregtia e lirëështë ideja e ekonomive pa barriera. Kur
vendet bien tarifat, detyrimet, kuotat, kriteret specifike të vendit për mallrat e
importuara, dhe kostot dhe pengesat e tjera qeveritare – atëherë ne kemi tregti të
lirë, shembuj modernë të zonave të tregtisë së lirë përfshijnë Bashkimi Evropian,
Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Amerikës së Veriut, midis Kanadasë, Shtetet e
bashkuara dhe Meksikës dhe vendeve Mercosur të Amerikës së Jugut etj (
advantages-trade-developing-countries)
2.3.3. Efekti negativ i tregtisë së lirë
➢ Do të ketë një efekt të pafavorshëm tek bizneset dhe prodhuesit vendas –
Kundërshtarët e Tregtisë së lirë argumentojnë se tregtia e lirë nuk është e dobishme
për bizneset lokale dhe prodhuesit në aspektin e fitimeve. Ata shpjegojnë se me
tarifat e reduktuara ose Zero të vendosura bëjnë që furnizuesit e huaj të ulin
lehtësisht cmimiet e tyre. Kompanitë vendase duhet të konkurrojnë me cmimiet te
cilat ata duhet të bëjnë edhe nëse është e vështirë per ta, ose përndryshe
konsumatorët do të shkojnë për mallra të importuara në vend se të përdorin
produktet e prodhuara në vendin e tyre.
➢ Kjo do të shkaktonte që punëtorët të jetojnë në vende të shkreta për të vijuar
punën e tyre dhe të paguhen me paga shum të ulta – Tregtia e lirë besohet se i
detyron punëtorët në vendet më të varfra të punojnë orë të gjata dhe të jetojnë në
vende pa objekte themelore, vetëm për të qenë në gjendje të mbajnë punën e tyre
dhe të dërgojnë para tek familjet e tyre.
➢ Do “të vjedh” vendet e punës qytetarëve që supozohet që ato vende janë të
tyre- Disa grupe thonë se kjo formë e tregtimit ka hequr mundësitë e punësimit për
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qytetarët e vendit përkatës pasi që disa prodhues janë të inkurajuar të punësojnë
punëtorë të vendeve të huaja për punë më të lirë dhe madje të zhvendosin objektet e
tyre jashtë shtetit.
Debati mbi tregtinë e lirë ka mbetur të jetë një cështje ndarëse midis përkrahësve dhe
kundërshtarëve. Por duke peshuar avantazhet dhe disavantazhet e saj, do të mund të jemi
në gjendje të shohim nëse ka më shumë anë pozitive apo negative ky llojë tregtie.

2.4. Karakteristikat e Tregtisë së lirë
Politikat e tregtisë së lirë në përgjithësi promovojnë tiparet e mëposhtme:
➢ Tregtia e mallrave pa taksa (duke përfshirë tarifat) ose barriera të tjera tregtare
(p.sh., kuotat për importet ose subvencionet për prodhuesit)
➢ Tregtia në shërbime pa taksa apo barriera të tjera tregtare
➢ Mungesa e politikave të "deformimit të tregtisë" (të tilla si taksat, subvencionet,
rregulloret ose ligjet) që i japin disa firmave, familjeve ose faktorëve të prodhimit
një avantazh ndaj të tjerëve
➢ Qasje e parregulluar në tregje
➢ Qasje e parregulluar në informacionin e tregut
➢ Pamundësia e firmave për të shtrembëruar tregjet nëpërmjet monopolit ose pushtetit
të oligopolit të imponuar nga qeveria
➢ Marrëveshjet e tregtisë që nxisin tregtinë e lirë(international-trade)

2.5.

Raste studimi se si ka ndikuar tregtia e lirë në vende të ndryshme

➢ Tregtia e lirë në mes Ukrainës dhe Izraelit
Bazuar në të dhënat qëjanë paraqitur nga autorët: Violetta O. Petukhova, Gacim Salah, Petr
I. Ospishchev, Svetlana L. Lesovaya dhe Marina N. Nesmeyanova në hulumtimin e tyre:
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Modeli ekonomik i tregtisë nderkombëtare në mes Ukrainës dhe Zonave të tregtisë së lirë,
kanë paraqitur rastin në mes Ukrainës dhe Izraelit, ku përmes Analizës së regresionit janë
paraqitur rezultatet e eksporteve, importeve dhe balancit tregtar në mes Ukrainës dhe
Izraelit për 5vite. Rrjedhimisht, sipas llogarive të tyre, raporti i eksporteve, ka një përafrim
prej 0.7373 (R2), ky koeficient i përafrimit të treguesit tregon se probabiliteti i parashikimit
është relativisht mesatar. Kjo tregon se Tregtia midis Ukrainës dhe Izraelit ka krijuar
karakter.
Qarkullimi në mës të Ukrainës dhe Izraelit sot, nuk është i ulët. Eksporit në thelb është
përpara importeve, kjo prirje është pozitive për Ukrainën. Analiza e regresionit e paraqitur
nga variablat e studiuara, treguan se bilanci tregtar në mes të Ukrainës dhe Izraelit është i
ulët por ka tendencë për të u rritur, nëse Zona e tregtisë së lirë midis Izraelit dhe Ukrainës
punon në tërësi dhe normat e marrëdhënieve ekonomike ndërkombëtare si dhe trendi i
qarkullimit tregtar negativë do të përfundojë përfundimisht me kalimin e kohës.(Petukhova,
2016)
➢ Tregtia e lirë në mes Shqipërisë dhe Turqisë
Bazuar në të dhënat që janë paraqitur nga autorët:Eglantina Hysa dhe Xhensila Beka në
hulumtimin e tyre:Marrëdhënia mes Shqipërisë dhe Turqisë pas marrëveshjes së tregtisë së
lirë, kanë paraqitur rastin në mes Shqipërisë dhe Turqisë, ku variablat janë analizuar nga dy
përspektiva të ndryshme, së pari të dhënat që përbëhen nga importet dhe eksportet totale në
Shqipëri dhe sa të rëndësishme janë ato në GDP-në e vendit.Këto të dhëna janë shprehur në
vlerën $ dhe për një periudhë kohore prej 1990-2013. Një analizë e regresionit është kryer
për të provuar dhe parë vlerën e impaktit që importet dhe eksportet kanë në Shqipëri,një
lidhje e fortë në mes të variablave, që kur importet dhe eksportet janë rritur, gjithashtu edhe
GDP është rritur në të njejtin trend.
Të dhënat që janë përdorur në këtë model nga autori janë : GDP si variabël e varur, Importi
dhe Eksporti I Shqipërisë si variabël e pavarur.
Rezultatet e kryera nga autori në lidhje me marrëdhëniet midis variablave të varura dhe të
pavarura dalin se GDP-ja dhe eksportet kanë një koeficient korrelacioni prej 0.988267 dhe
11

r2 të nivelit të besueshmërisë 97%, kështu kjo marrëdhënie mund të besohet pasi shprehet
një lidhje e fortë midis dy variablave. Marrëdhënia është positive, që do të thotë se rritja do
të jetë pozitive nëse rritet një variabël.
GDP dhe importi kanë rezultate të ngjashme të koeficientit me 0.991386 dhe me r2 =98%,
të cilat sugjerojnë një marrëdhënie vërtet të fortë midis variablave. Për më tepër, kjo
marrëdhënie është pozitive që do të thotë se importet ndikojnë në GDP nëse rritet vlera e
saj.
Edhe midis variablave të pavaruara, importeve dhe eksporteve, ekziston një korrelacion
koeficienti i 0.987777 . Mund të konkludohet se koeficientët e korrelacionit janë vërtet të
fortë dhe shprehin një marrëdhënie të fortë në përgjithësi. Pra nëse një variabël rritet, të
tjerët ndjekin gjithashtu. (Hysa.E, 2015)
➢ Tregtia e lirë mes Kinës dhe SHBA-së
Bazuar në të dhënat që janë paraqitur nga autori Hao Xie në hulumtimin e tij: Ndikimet e
tregtisë Sino-SHBA në rritjen e ekonomisë së Kinës, ka paraqitur rastin në mes SHBA-së
dhe Kinës duke përdorur statistikat ekonomike nga 1997-2008, që miraton të dhënat vjetore
të GDP-së kineze, tregtinë Sino-SHBA dhe eksportet dhe importet e Kinës ne Shtetet e
Bashkuara.
Përmes llogaritjes së koeficientit të korelacionit mes GDP-sësë Kinës dhe vellimit të
tregtisë totale me SHBA-në rezultati del se është 0.992, që tregton se tregtia e përgjithshme
e Kinës me SHBA-në ka ndikim pozitiv në GDP-në e Kinës.
GDP-ja e Kinës konsiderohet si variabël e varurdhe tregtia e përgjithshmenë SHBA si një
ndryshore e pavarur. Dhe nëse kjo analizë e regresionit analizohet vetëm nga përspektiva e
matematikës, tregon se importet e Kinës nga SHBA-të kanë një ndikim shumë pozitiv në
rritjen e GDP-së së Kinës krahasuar me eksportet e Kinës në SHBA. (Xie,2014)
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➢ Tregtia e lirë në Tanzai
Bazuar në të dhënat që janë paraqitur nga autori Burhan Ahmed Mtengwa në hulumtimin e
tij: Ndikimi I liberalizimit të tregtisë në rritjen ekonomike në Tanzani ka paraqitur rastin e
Tanzanisë ku ka përdorur të dhëna vjetore të periudhës kohore që mbulojnë periudhën
1970-2010, ku në analizën e regresionit variabli I varur ishte GDP-ja , ndërsa hapja e
tregtisë ishte variabël e pavarur. Të ardhurat dhe hapja e tregtisë ka korelacion prej 94% që
nënkupton se ky korelacion I fortëështë për faktin se liberalizimi I tregtisë nxit më shumë
tregtinë e cila ka ndikim të rëndësishme në rritjen ekonomike.
Në këtë studim autori e ndau periudhën në dy nën-periudha: në ekonominë e mbyllur(
1970-1985) dhe ekonominë e hapur (1986-2010). Hapja e tregtisë shpjegon ndryshimin e
GDP-së reale me 95%, por sipas rezultateve të analizuara edhe gjatë periudhës së
ekonomisë së mbyllur tregtia ishte pozitive, që nënkupton se një rritje përqindje e tregtisë
do të rrisë GDP-në reale me 0.36%. Pra me hapjen e tregtisëmë shumë tegti zhvillohen në
aspektin e eksporteve dhe importeve që dmth se ka efekt pozitiv në rritjen ekonomike në
Tanzani, megjithatë ky efekt ishte relativisht më I lartë gjatë periudhës së ekonomisë së
mbyllur.
Tanzania kishte vuajtur me deficite të vazhdueshme tregtare pasi më shumë ka importuar se
sa që ka eksportuar.(Mkubwa, 2014)

2.6.

Tregtia e Lirë në Kosovë

Kosova në tregtinë e lirë sipas ekspertëve të cështjeve ekonomike dhe shoqatave nuk
qëndron keq, pasi që ka nënshkruar marrëveshje për tregti të lirë me vendet e rajonit si dhe
është nënshkruese e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë me vendet e Evropës Qendrore.
Ajo që njihet ndryshe me emrin CEFTA apo Marrëveshja Regjionale e Tregtisë së lirëështë
e nënshkruar nga Kosova dhe është anëtare me të drejta të barabarta me vendet e regjionit
që nga 19dhjetori 2006.
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Me qëllim të fuqizimit të mardhënieve miqësore dhe me qëllim të zhvillimit, vecanerisht në
fushën e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar, duke iu përmbajtur parimeve të ekonomisë
së tregut, dëshirës së përbashkët për të marrë pjesë në procesin ndërkombëtar të integrimit
ekonomik, UNMIK-u në emër të Institucioneve të Përkohshme Vetëqeverisëse të Kosovës
ka arritur që deri më sot të i realizoj katër marrëveshje të tregtisë së lirë siq janë:
Marrëveshjet e Tregtisë së Lirë të realizuara janë:
I.
II.

Marrëveshja me Republikën e Shqiperisë nga data 1, tetor 2003,
Marrëveshja me Republikën e Maqedonisë nga data 3, gusht 2005

III.

Marrëveshja me Republikën e Kroacisë nga Data 1 nëntor 2006

IV.

Marrëveshja me Republikën e Bosjnës dhe Hercegovinës nga data 12, dhjetor
2006 (dogana.rks)

Vendet anëtare që nënshkruan marrëveshjen e CEFTA-së janë :
Kroacia,Bosnja e Hercegovina,Moldavia,Serbia, Mali i Zi ,Kosova,Maqedonia, Shqipëria,
Bullgaria, Romania.(dogana.rks)

2.6.1. Mospërputhjet dhe kontrabanda
Duke ekzistuar shumë mospërputhje në të dhënat tregtare të Kosovës në marrëdhëniet e saj
me shtetet e rajonit janë karahasuar regjistrat e të dhënave tregtare nga përspektiva pra në
këtë rast agjensitë përkatëse të vendeve dhe Agjensia e Statistikave të Kosovës dhe janë
gjetur mos-përputhje në pothuajse në të gjitha rastet ku, Psh importi i regjistruar në
Kosovëështë më i lartë apo më i ulët së sa vlera e regjistruar e eskportit të atij shteti në
Kosovë për të njejtën periudhë.
E njëjta vlen edhe për eksportet, ku për shembull ekporti i regjistruar nga Kosova në një
shtet është më i lartë apo më i ulët se sa vlera e regjistruar e importit në atë shtet nga
Kosova për të njëjtën periudhë.
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Flitet për shuma që nuk kapin vlerat e vogla dhe nuk përbëjnë një gabim të vogël gjatë
regjistrimit, apo në vlerën e humbur apo të fituar gjatë këmbimeve valutore, por janë shuma
të larta ku në disa raste edhe arrinë shumën e mos-përputhjes në shifren prej 50-60
milionshe në marrëdhëniet tregtare me vetëm brenda një viti dhe vetëm me një shtet të
rajonit.
Të gjitha këto mospërputhje të të dhënave ndërshtetërore janë rezultat i kontrabandimit të
mallrave nëpërrmjet paraqitjes së faturave false dhe në bazë të kësaj dëmtohet edhe buxheti
i shtetit nga pamundësia për të mbledhur taksat doganore nga vlera reale e mallit të futur.
Gjithashtu ekzistojnë edhe forma të tjera të kontrabandimit të mallrave që tregtarët
përdorin. Shembull ka raste kur tregtarët nuk e deklarojnë të gjithë llojin e mallit apo
sasinë, sidomos të atyre mallrave për të cilat aplikohet akciza sic janë duhani, pijet
alkoolike etj.Ka raste kur mallrat e tekstilit kontrabandohen duke shfrytëzuar mungesen e
standardizimit të mënyrës së eksportit nga vendi i origjines dhe mënyrës së importit në
Kosovë. Kështu që ndodhë shpesh kur në Kosovë malli importohet “për kilogram” ndërsa
nga vendi i origjinës mallrat e tekstilit ekportohen duke u llogaritur “për copë” gjë që
rezulton që mallrat të kenë vlerë më të ulët të importit në Kosovë dhe pagesë më të vogël të
taksës doganore.(Kosova_ne_Kontekst_Rajonal)
2.6.2. Kosova dhe barrierat tregtare në rajon
Barrierat tregtare kanë qenë dhe janë të pranishme në të gjithë rajonin, varësisht nga
marrëdhëniet politike të Kosovës dhe blloku i shteteve me këto shtete. Pshduke qenë antarë
e CEFTA-së së bashku me 7 shtete tjera të rajonit, që nga viti 2006 barrierat tarifore janë
minimizuar mes këtyre shteteve. Megjithatë Kosova ka hasur në variante të ndryshme të
barrierave edhe me vendet e CEFTA-së e që janë të natyrave të ndryshme si politike (pas
shpalljës së pavarësisë më 2008) ashtu edhe natyrës praktike ( për mbrojtjën e prodhimeve
vendore të vendeve respektive). Megjithatë, ka pasur periudhë kur BE-ja ka rivendosur
barriera për të i tërhequr këto sërish sa i përket marrëdhënieve tregtare në mes Kosovës dhe
BE-së.Ndërsa sa i përket Turqisë të dy shtetet kanë filluar dhe janë në proces të negociatave
për liberalizimin të ndërsjelltë të tregtisë, pasi që Turqia nuk është antare e CEFTA-së,
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Gjatë hulumtimit, është parë se nuk ka shumë të dhëna që kanë fokus kryesor tregtinë e lirë
në Kosovë si dhe marrëdhëniet me shtetet e rajonit dhe bashkpunimin në mes tyre, të dhëna
të cilat do tëi analizonim ne si raste të studimit në analizën e të dhënave për këtë temë
diplome.
Por duke u bazuar në literaturën e hulumtuar, është cekur se Kosova është shembull i mirë
në respektimin e marrëveshjeve për tregti të lirë. Por, problemi është në politikat jo të
favorshme tregtare të Qeverisë së Kosovës për bizneset vendore. Përkundër të mirave që
sjellë nënshkrimi i Marrëveshjes për Tregti të Lirë thuhet se kjo marrëveshje nuk i ka
ndihmuar Kosovës, pasi që vendi ka pasur problem me fuqinë e bizneseve, të cilat nuk ka
arritur të konkurojnë në këtë treg të lirë. Tregtia e lirë nuk do të thotë që mund t’i lejojmë
produktet e subvencionuara të konkurojnë në Kosovë, por do të thotë që të krijojmë tregti të
barabartë mes vendeve. Nëse një produkt i një shteti fqinjë është i subvencionuar, nuk
duhet të hyjë në Kosovë dhe të konkurojë me një produkt kosovar.
Është supozuar se në mjedisin biznesor Kosovar nuk ka një qasje të duhur për tregtinë e
Lirë. Por edhe pse ka nënshkruar në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë, nëse bizneset nuk
qasen në mënyrë të duhur atëherë edhe marrëveshja e humbë efektin sepse Kosova ka sasi
të vogël të produkteve që do të mund të i importonte vendeve të nënshkruara për tregti të
lirë.Ndërmarrjet prodhuese duhet të punojnë në përmirësimin e cilësisë së produkteve dhe
të punojnë në përputhje me standardet ndërkombëtare nësëdëshirojnë të kenë eksport në
vendet e rajonit dhe dëshirojnë të kenë treg edhe në vendet e Bashkimit Eurpoian.
Për zhvillimin e tregtisë së lirë institucionet e Kosovës duhet të ndimojnë në krijimin e
politikave ekonomike lehtësuese dhe më të favorshme në vecanti në sektorin e
prodhimtarisë. Gjithashtu qarkullimin më të shpejtë dhe më të lehtë të mallrave nga Kosova
në vendet e tjera do ta mundësonte ndërtimi i infrastrukturës rrugore dhe është parakusht
tjetër që të ndimojë zhvillimin e tregtisë së lirë.
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4. METODOLOGJIA
Qëllimi kryesor i këtij kapitulli është të prezantojë strategjinë e përdorur në këtë studim
ndaj arritjes së objektivave të studimit dhe mbledhjes së të dhënave. Për të arritur qëllimin
kryesor të punimit, materiali përdorur është hulumtuar dhe është përshtatur në bazë të
nevojave për kompletimin e kësaj teme të diplomës.
Bazuar në rëndësinë si dhe pa mundësinë në qasjen e të dhënave, është zgjedhur të përdoret
metoda kualitative, në disa raste dhe kuantitative si qasje hulumtuese.
Për të kryer dhe sistematikisht eksploruar kërkimin strategjia hulumtuese është një rrugë
kritike. Janë disa lloje të metodave kualitative të hulumtimit, siq janë pyetësori,
eksperimenti, historia dhe rastet e studimit dhe analiza e arkivit. Zgjedhja e metodës
hulumtuese bëhet varësisht nga qëllimi i punimit hulumtues dhe nga kërkesat e ndryshme.
Prandaj pas një shqyrtimi të strategjive dhe të kuptuarit të natyrës së rastit të studimit,
zgjodha analizat e arkivit ( të dhënat nëpër Entet e Statistikave dhe Bankës Qendrore të
Kosovës), Historinë dhe rastin e studimit si strategjinë e duhur për këtë punim. Duke marrë
parasysh analizat e mëparshme, përdorëm si rast studimi Shtetin e Kosovës, marrveshënjen
e Tregtisë së Lirë me vendet e Rajonit si Shqipëria, Maqedonia, Mali Zi, Serbia, Kroacia,
dhe Greqia.
Metodat e mbledhjes së të dhënave për rastet e studimit përfshinë Intervistat e bëra më parë
nga gazetarë të ndryshëm, pyetje të parashtruara ekonomistëve dhe dietarëve të shumtë të
ekonomisë.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Marrëveshja e CEFTA-s në emër të Kosovës u nënshkrua nga UNMIK-u më 19dhjetor
2006. Ndërsa më 26korrik 2007 Kosova u bë anëtare fuqiplotë në CEFTA. Para se të
anëtarsohej në CEFTA, Kosva kishe nënshkruar marrëveshje bilaterake për tregti të lirë me
Shqiperinë në vitin 2003, me Maqedoninë në vitin 2005, Bosnjën 2006 dhe Kroacinë 2006.
Këto marrëveshje u përfshinë në kuadër të CEFTA-së pasi të gjitha këto vende u bënë
antare të marrëveshjeve multilaterale. (KosovaCEFTA)

5.1.

Investimet në Kosovë

Në vitin 2008 pas bllokadës së vënë për produktet kosovare nga Serbia dhe Bosnja, rezultoi
në uljen e nivelit të ekportit në Kosovë për 9.8% në atë kohë. Pas përballjes së bllokadës së
tillë, kompanitë kosovare u detyruan t’i shfrytëzojnë vendet e treta për të u integruar në
tregun rajonal. Por gjetja e alternativave të reja nënkuptonte procedura të stërngarkuara,
kohë më të gjatë dhe shpenzime më të larta për eksport. Përpos kompanive vendore
kosovare që pësuan nga kjo bllokadë gjithashtu edhe investitorët e huaj pësuan.
Një nga arsyet se pse investitorët e huaj nuk po e zgjedhin Kosovën si vend për të investuar,
është për shkak se nga Kosova e kanë vështirë të ekportojnë produktet e tyre në vendet
anëtare të CEFTA-së.Natyrisht se për investitorët do të ishte më e leverdishmë po të
investonin në vendet tjera të CEFTA-së prej nga të papenguar do të mund të eksportonin në
të gjitha vendet e CEFTA-së. Anëtarësimi në CEFTA zgjeron tregun për Kosovën, nga një
treg prej 2 milion banorësh në një treg prej 20 milion banorësh, dhe ky fakt është pikë e
fortë në thithjen e investimeve të huaja direkte. Mirëpo, investimet e huaja jo që nuk janë
rritur, por ato kanë shënuar rënie të madhe. Mos zbatimi i plotë i marrëveshjes së CEFTA,
është një ndër arsyet për rënien e investimeve të huaja direkte.( BQK-2016 )
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Figura 2 Struktura e investimeve tëhuaja direkte , në million euro.
Burimi: (BQK)
Investimet e Huaja Direkte (IHD) që hynë drejt Kosovës arritën në shumë prej 215.9 milion
euro, që paraqet një nivel shumë më të ulët krahasuar me vlerën prej 308.8milion euro që
janë regjistruar në vitin 2015. Si pjesë e strukturës së Investimeve të Huaja Direkte u
karakterizuan me zvoglim të vlerës edhe dy format e investimeve të huaja direkte përfshirë
kapitalin dhe fondin e investimeve në aksione si dhe investimet në instrumente e borxhit.
Fondi i investimeve në aksione dhe kapitali, që përbëjnë rreth 85.3% të gjithsëj tëIHD-ve,
shënoi vlerën prej 179.0 milion euro qëështë prej 21.5 % më i ulët krahasuar me vitin
paraprak (2015). Gjithashtu, IHD-të në formë të instrumenteve të borxhit shënuan vlerën
prej 36.9 milion euro, një zvogëlim i shënuar kundrejt vitit paraprak prej 54.3%. Rënia e
IHD-ve u evidentua pothuajse në të gjithë sektorët. Rënia më e theksuar që u vërejt ishte
tek sektori i shërbimeve financiare dhe sektori i patundshmërive, sektor që u karakterizuan
me rënien vjetore prej 11.6përkatësisht 70.5 %.
Në bazë të politikave aktuale të shtetit të Kosovës favorizojnë tregtinë, shërbimet më
shumë, ndërsa më pak prodhimin. Kjo ka bërë që Kosova të mos jetë shumë e fokusuar dhe
vend atraktiv për prodhim por duke e bërë Kosovën që të jetë vend konsumues i produkteve
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të huaja dhe më pak i prodhimeve vendore. Kompanitë vendore cdo ditë e më shumë
shfaqin paknaqësitë e veta dhe shikojnë që të gjejnë mundsësi për të rritur prodhimin e vetë,
por jashta Kosovës.
5.2.

Të dhënat tregtare të Kosovës

Që nga koha e pasluftës, Kosova është duke u parballur me një deficit tregtar. Kosova
importon më shumë produkte dhe të mira se sa që eksporton. Edhe pse ndër vite, aftësia e
Kosovës për të eksportuar ka shkuar duke u rritur, në të njejtën kohë edhe importi ka
shkuar duke u rritur gjithnjë e më shumë, gjë që ka bërë që ta mbajë deficitin tregtar
gjithnjë e më të lartë.
Të dhënat nga Tregtia e Jashtme në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar me një rritje
vjetore prej (7.4%) për 2016, prej -2.479.864 milion € krahasuar me deficitin prej 2.309.399milion € ne raport me periudhën e njëjtët te vitit 2015. Kjo rritje e deficitit vie si
pasojë e rënies së eksporteve dhe rritjes së importeve. Eksporti mbulon importin 11.1% në
2016 në krahasim me 2015 prej 12.3% .Deficiti në tregtinë e mallrave u karakterizua me
një rritje vjetore prej 7.4 përqind në vitin 2016, si pasojë e rënies së eksporteve dhe rritjes
së importeve.
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Figura 3 Bilanci tregtar 2015-2016
Burimi: (ASK)
Kosova tash e sa vite ka filluar dhe është shëndrruar në treg konsumes, duke importuar
produkte të ndryshime rreth 80% të tyre. Gjatë vitit të kaluar (2015) prodhimet vendore “Të
prodhuara në Kosovë” , nuk arritën të zevendësojnë importin.
Kosova edhe këtë vit u përball me deficit të lartë tregtar.Sipas të dhënave zyrtare, kontributi
i eksporteve në volumin tregtar është shumë i ulët dhe atë rreth 309.6 milionë euro në vit,
kurse importi kalon shifrën e mbi 2 miliard euro.
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Figura 4 Eksporti i mallrave 2015-2016
Burimi: (ASK)

-Eksporti i mallrave në vitin 2016 kishte vlerën 309.6milion €, ndërsa eksporti per 2015
kishte vlerën prej 325.2milion €, ku merrë pjesë 9.98% në totalin e bilancit tregtar, është
një rënie prej -15.6milion € për eksportqë përkon me një rënie vjetore prej 4.8%.
Rënia e vlerës së ekportit të mallrave gjatë kësaj periudhe i atribohet rënies së ekporteve të
metaleve bazë, që ka edhe një pjesëmarrjen më të lartë në strukturen e gjithësej eksporteve
të vendit ( rreth 35.9%).
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Figura 5 Struktura e Eksporteve sipas Kategorive, në përqindje në 2015
Burim: (ASK)
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Figura 6 Struktura e Eksporteve sipas Kategorive,në përqindje në 2016
Burimi:(ASK)
Ajo se cfarë rezultoi në rënien e vlerës së gjithsej eksporteve të metaleve bazë ishte rënia e
prodhimit të cmimit të metaleve në tregjet ndërkombëtare si dhe rënia e prodhimit të nikelit
në ekonomitë e vendit gjatë vitit 2016. Gjithashtu me rënie u karakterizuan edhe artikujt e
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tekstilit si dhe eksportet e makinerive dhe pajisjeve elektrike. Në anën tjetër, eksportet e
produkteve minerale shënuan rritje, si pasojë kryesisht e rritjes së vlerës së ekportit të
energjisë elektrike.(BQK)
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Figura 7 Importi 2015-2016
Burimi: (ASK)
Gjithësej vlera e mallrave të importuara arriti në 2.8miliardë euro, që paraqet një rritje
vjetore prej 5.9%. Në këtëkuadër të importit të mallrave, me rritje u karakterizua importi i
mjeteve të transportit, importi i produkteve te plastikës dhe gomës, importi i makinerive
dhe paisjeve mekanike, importi i ushqimeve të përgatitura, etj. Ndërsa në anën tjetër,
importi i produkteve minerale shënoi një rënie të konsiderueshme në 11.7% prej 15.3% sa
ishte. Rritja e vlerës së mallrave dhe rënia e vlerës së eksporteve rezultoi në zvogëlim të
shkallës së mbulueshmërisë së importeve me ekporte në 11.1% ( 12.3% sa ishte në vitin
2015%) (ASK)

Tarifat doganore në Kosovë për importin e mallrave janë:

i.

0% për mallrat e importuara nga Serbia dhe Mali i Zi,
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ii.

1% për mallrat nga Shqipëria dhe nga Maqedonia sipas marrëveshjes së tregtisë së
lirë.

iii.

10% për mallrat e importuara nga të gjitha vendet e tjera.

Pas disa ndryshimeve në sistemin doganor është aplikuar edhe reduktimi i tarifave
doganore për:
a. Asetet fikse,
b.

Lëndët e para për sektorë të tjerë të prodhimit dhe agro-biznes

c. Materiale shtesë për përpunim të mëtejshëm.
Nga 10% në 0% u hoqën tarifat e detyrës për:
➢ Produktet e naftës dhe Naftën,
➢ Grurë dhe mistër.

Ndërsa nga taksat e punës janë të përjashtuara këto produkte:
➢ Plehrat artificiale,
➢ Produktet farmaceutike,
➢ Instrumentet dhe aparatet kirurgjike,
➢ Mallrat për qëllime humanitare,
➢ UNMIK,
➢ UNHCR,
➢ Mallrat e përdorur nga minionet konsullore dhe diplomatët e huaj,
➢ KFOR, si dhe
➢ Kryqi i kuq Ndërkombëtar.. (dogana.rks)
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5.3.

Tregtia e jashtme e mallrave me vendet e BE-së-28

-Eksportet e Kosovës në vendet e BEsë-28vende,në vitin 2015 arritën në 106.052 milion
€, ose rreth (32.6%) e eksporteve të përgjithshme, ndërsa shuma e eksporteve në vitin 2016
shënoi një rënie të madhenë vlerë prej69.998 milion €prej (22.6%) e eksporteve të
përgjithshme, renje e eksporteve prej 69.9milion €.
Tabela 1 Partnerët më të mëdhenjë në Eksport
PARTNERET KRYESOR PER EKSPORTIN E MALLRAVE NE BE 2016 në
milion€
Gjermania

Holanda

Bullgaria

13.830 ose (19.7%)

11.881 ose (16.9%)

11.283 ose (16.1)

Burimi: (ASK)
Nga ky net Eksport negativ nënkuptojmë që paratë e Kosovarëve shkojnë për të blerë
shërbime dhe mallra të huaja, gjë që qonë në reduktimin e prodhimtarisë vendore e cila
pastaj shkakton tkurrje si në tregun e të mirave ashtu edhe në tregun e punës. Natyrisht që
tregtia ndërkombëtare gjeneron humbës dhe fitues por nga tregtia e jashtme shumë shtete
përfitojnë. Në këtë rast Kosova është një humbës në tregtinë ndërkombëtare kjo si rezultat
se kompanitë Kosovare nuk mund të konkurrojnë me prodhuesit e jashtëm.
-Importet e Kosovës nga vendet e BEsë-28vende – Shuma e importevenë vitin 2015 ishin
rreth 1.112.9miliard €, ose (42.2%) e importeve të përgjithshme me BE-në, ndersa në vitin
2016 importet arritën shumën prej 1.202.1miliard €, me një rritje prej 892milion € dhe ku
morën pjesë (43.09%) .(ASK).
Tabela 2 Partneret më të mëdhenj në Import
PARTNERËT KRYESORË PËR IMPORTINE MALLRAVE NËBE 2016 në miliard
€
Gjermania

Italia

Greqia

342.9 ose (28.5%)

202.8 ose (16.8%)

118.5 ose (9.8%)

Burimi: (ASK)
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Tabela 3 Eksporti me Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë

EKSPORTI
2015

2016

Shqipëria

40.254

42.053

Maqedonia

33.355

38.578

Mali I Zi

12.141

13.892

Serbia

32.262

41.891

Burimi: (ASK)

Tabela 4 Importi me Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë.

IMPORTI
2015

2016

Shqiperia

151.897

115.791

Maqedonia

143.846

156.727

Mali I Zi

15.676

13.692

Serbia

382.129

387.647

Burimi: (ASK)
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Qarkullimi vjetor i shteteve të rajonit Eksporti dhe Importi
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Figura 8 Qarkullimi vjetor i Shteteve të rajonit Eksporti dhe Importi
Burimi: (ASK)

5.3.1. Tregtia e jashtme me Shqiperinë

Për vendet e vogla si Kosova dhe Shqipëria, është tejet e rëndësishme promovimi i
eksporteve për zhvillimin ekonomik, gjë që reflektohet në rritjen ekonomike si dhe krijimin
e vendeve të punës. Gjithashtu rritja e eksporteve ndikon drejtpërdrejtë edhe në ngritjen e
produktivitetit të kompanive dhe është një shtytës shumë i mirë i krijiomit të mundësive për
specializimin dhe ngrijen e kualitetit të produkteve të ofruara. Duke marrë parasysh që 99%
e bizneseve në Kosovë janë ndërmarrje të mesme dhe të vogla (NVM) lind nevoja për
krijimin e ambientit të favorshëm në korniza mbrena shtetit për krijimin e hapsirës për të
zgjeruar aktivitetin ekonomik përtej kufinjëve, e rrjedhimisht për të rritur intensitetin e
marrëdhënieve tregtare me vendet fqinje, rrespektivisht me Shqipërinë.(MARREDHENIETTREGTARE-KOSOVARE)
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Tabela 4 Qarkullimi i mallrave me Shqipërinë

Qarkullimi i mallrave me Shqipërinë
2016

-73738
-111643

2015

Bilanci Tregtar

Importi

115791
151.897

Eksporti

42053
40254

Burimi: (ASK)
-Eksportet e Kosovës me Shqipërinë, në vitin 2015 kishin vlerën 40.254milion €, ose
rreth 32.5%) e eksporteve të përgjithshme me CEFTA-në (123.747milion€ ), ndërsa shuma
e eksporteve në vitin 2016në vlerëprej 42.053milion €ose (29.14%) e eksporteve të
përgjithshme me CEFTA-në (144.267milion€), rritje e eksporteve prej 1,799milion €.
-Importet e Kosovës me Shqipërinë- në vitin 2015 kishin vlerën prej 151.897milion €ose
(19.7%) e shumës së përgjithshme të CEFTA-së (769.366milion €). Ndërsa në vitin 2016
Importet kaluan në vlerën prej 115.791milion € ose ( 15.3%) të shumës së përgjithshme me
CEFTA (753.183milion €), pra pësuan një rënië prej 36.106milion €.
-Edhe pse ndër vite ka pasur rritje dhe rënie të eksporteve dhe importeve më e përshtatshme
nëmes dy vendeve për të arritur qëllimin e tyre përfundimtar është krijimi i një tregu të
përbashkët që do të ishte më efiqiente dhe më e arsyeshme që të mund të merrnin më të
miren nga ajo që kanë.
Disa nga avantazhet e një bashkëpunimi në rritje në mes dy vendeve do të ishtë:

➢ Ulje e kostove dhe cmimieve,
➢ Luftimi i monopoleve,
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➢ Rritja e Konkurrencës,
➢ Thjeshtim i procedruave administrative,
➢ Rritja e tregut etj, (Marrëdhëniet tregtare Kosovë – Shqipëri)
Edhe pse përkundër pozicionit të favorshëm të Shqipërisë në portfoio të eksporteve të
Kosovës, vëllimi më i lartë i tregtisëështë me Serbinë.
Në këto rrethana është më e arsyeshme qe të dyja palët të fokusohen në jetësimin dhe
rrespektimin e marrëveshjeve ekzistuese.Gjithashtu të i përkushtohen përpilimit të
strategjive dhe planeve të veprimit detajisht, që do të shpinin tek arritja e lirimit të tregut
dhe rrjedhimisht do të përmirësonte bilancin tregtar në mes vendeve.

5.3.2. Tregtia e jashtme me Serbinë

Edhe pse marrëdhëniet politike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë nuk
janë të mira, sa i përket bashkpunimit ekonomik dhe tregtar këto marrëdhenie janë në një
nivel mjaft të lartë. Në këtë bashkpunim si shtet favorizues mbetet Serbia, me kapacitet më
madhë eksportues. Kjo teori dëshmohet edhe me faktin se në tregun Kosovar janë të
pranishme në masë të madhe produktet e Serbisë.
Sipas të dhënave të Doganave të Kosovës, vetëm gjatë vitit 2015, importi i mallrave nga
Serbia në tregun e Kosovës, ka arritur në 372 milionë euro. Kurse 318 milionë euro ka
arritur vlera e importeve të këtyre produkteve gjatë këtij viti.
Të dhënat e paraqitura nga Agjensioni i Statistikave të Kosovës tregojnë së Kosova ka
eksportuar në Serbi në vlerë prej 41.331 milionë€ që përfshinë 28.64% të shumës së
përgjithshme të eksporteve me vendet e CEFTA-sënë krahasim me vitin 2015 që kishte
eksportuar 32.262milionë € që përbënë 26.07% të shumës së përgjithshme të eksporteve me
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vendet e CEFTA-së. Pra ka pasur një rritje të mallrave që janë eksportuar drejtë Serbisë.
Një rritje prej 2.57% e eksporteve për vitin 2016 krahasuar me periudhën paraprake.
Në bazë të dhënave gjithashtu është paraqitur edhe shuma e importeve që Kosova ka
importuar nga Serbia, e që në vitin 2016 arritën vlerën prej 387.647milionë € ose 51.46%
të shumës së përgjithshme të importeve me vendet e CEFTA-së, krahasuar me
382.129milionë € ose 49.67% e shumës së përgjithshmë të importit me CEFTA-në që ishte
në vitin 2015.(ASK)
Pra kemi një rritje rreth 5 milion € të importeve. Afërsia gjeografike me Serbinë dhe
ekzistimi i shumë brendeve ndërkombëtare ka bërë që të rritet gjithënjë e më shumë importi
i produkteve me Serbinë.Si pasojë gjithashtu mund të jetë se disa produkte ne Serbi janë më
të lira si dhe shumë kompani të njohura botërore e kanë kaluar prodhimin e produkteve të
tyre në Serbi, kështu që bizneseve mund edhe të i imponohet të importojnë si rezultat i
kësaj por edhe për shkak të mungesës së prodhuesve vendor të atyre produkteve.
Table 6 Qarkullimi vjetor me Serbinë në Milion €

Qarkullimi vjetor me Serbinë në milion €
400000
300000
200000
100000
0
Eksporti

Importi
2015

2016

Burimi: (ASK)
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Madje përvec Tatimit mbi Vlerën e Shtuar me shtetin e Serbisë, Kosova nuk ka nevojë të
paguhet 10% për taksat doganore, siq është e obiguar të paguaj gjatë importit me shtetet e
BE-së. (ASK)
5.3.3. Tregtia e jashtme me Maqedoninë
Maqedonia vitet e fundit ka bërë një ngritje impresive në listat botërore sa i përket krijimit
të lehtësirave në ngritjen e bizneseve, saktësisht investimeve nga jashtë. Disa nga
investitorët kryesor të huaj në këtë shtet janë nga Greqia, Serbia, Turqia e Shqipëria, ndërsa
numri më i vogël i investitorëve mbeten ata nga Kosova(ASK)
Tabela 7 Qarkullimi vjetor me Maqedoninë në milion Eur

Qarkullimi vjetor me Maqedoninë në
milion Eur
2016
-118149
-110490

2015

Bilanci Tregtar
156727
143846

Importi
Eksporti

38578
33355

Burimi: (ASK)

Marrëdhëniet tregtare në mes shtetit të Kosovës dhe Maqedonisë zënë vendin e dytë në
rajon. Mirëpo ky shkëmbim tregtar sipas gjitha gjasave është në favor të Maqedonisë, pasi
që Maqedonia një pjesë të produkteve të veta i eksporton në Kosovë. Në anën tjeter shumë
pak prodhim të Kosovës shiten apo eksportohen në tregun Maqedonas.
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Në bazë të dhënave të paraqitura në grafikun më lartë shihet se Eksporti ka arritur vlerën
prej 38.578milion eur. nga 33.355milion eur. sa ishin në vitin 2015, kemi një rritje modeste
rreth 5milion Eur.
Përkundër rritjës së ekportit, në vitin 2016 janë rritur dhe importet në vlerë rreth 1.3milion
Eur. ku në 2016 arritën vlerën prej 156.727milion eur, krahasuar me vitin paraprak që
kishin vlerën 143.846milion eur.
Përshkak se Importet janë rritur në vlerë shumë më të madhe se sa rritja e ekporteve Bilanci
tregtar është thelluar në shumë prej 8milion Eur. Ky deficit vjen nga fakti se Maqedonia ka
një ekonomi më të zhvilluar. Ka një afërsi me tregun Kosovar me të cilin është i lidhur edhe
tradicionalisht, por edhe janë bashkëantarë të CEFTA-së, që liron nga ngarkesat doganore
qarkullimin e mallrave.
Mirëpo edhe Maqedonia në vazhdimësi në vitet e fundit po e humbë tregun e produkteve të
veta në Kosovë si pasojë e rritjes së pranisë së prodhimeve dhe përfaqësuesve të Serbisë në
Kosovë.
Ndërmarrësit nga të dy vendet fajësojnë lidhjet rrugore të transportit për këtë rënie drastike
të shkëmbimit tregtarë të Kosovës dhe Maqedonisë.Furnizimi me karburant, në këtë i jep
Maqedonisë përparësi, pasi që e përbënë eksportin më të madhë të produkteve Maqedonase
në Kosovë. (barrierat ne tregtine e lire)
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6. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET

Rekomandim i imi do të ishte që të analizohen se deri në cfarë niveli janë rrespektuar
marrëveshjet ekzistuese në mes dy shteteve përkatëse dhe të identifikohen mundësi dhe
alternativa për funksionalizimin dhe jetësimin e plotë të tyre, duke ia bashkangjitur edhe
planet kontrete të veprimit.– Duke marrë parasysh nga fakti se ekziston një numër i madh i
nënshkruar i marrëveshjeve dhe memorandumeve, shtetet duhet të organizojnë një
komision shqyrtues, komision i cili do të analizonte validitetin dhe përmbajtjen e këtyre
memorandumeve dhe marrëveshjeve.
Të formohet nje komitet ndërministror në mes shteteve përkatëse- Të themelohen grupe
në kuadër të këtyre komiteteve. Përmes këtyre grupeve të punës do të identifikoheshin dhe
vlersoheshin potencialet ekonomike të shteteve përkatëse dhe të bëhet një mobilizim drejtë
krijimit të strategjive për tërheqje të përbashkët të investimeve.
Të themelohet një komision i veçantë i eksperteve ligjordhe fushës ekonomike
ndërqeveritare për identifikimin e diskrepancave ligjore – Me angazhimin e eksperteve
ligjor dhe ata të fushës ekonomike do të mund të i identifikonin ndasit dhe dallimet në
legjislacionin e vendeve dhe rregulloret në mënyrë që të punohet në harmonizimin e të
gjitha ligjeve apo rregulloreve qe paraqesin vështirsi në bashkëpunim siq janë unifikimi i
lejeve të importit etj.
Do të duhej të organizohej në seri takimesh ndërmjet ministrive përkatëse dhe
përfaqsuesve të biznesit.
Të bëhet vetëdijesimi dhe mobilizimi i konsumatorëve për produktet e ardhura dhe të
prodhuara nga vendet përkatëse – Kampanjat e ndryshme vetëdijësuese dhe marketingu
efektivitetin më të lartë e kanë në industrinë e produkteve të konsumit, kështu që do të
ndikonte edhe në vetëdijësimin e konsumatorëve.
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8. APPENDIXES
Tabela 5 Qarkullimi i mallrave në tregtinë e jashtme sipas viteve 2015-2016

QARKULLIMI I MALLRAVE NË TREGTINË E JASHTME SIPAS VITEVE 20152016
Periudha

Eksporti

Importi

Bilanci Tregtar

% e mbulimit

2015

325.294

2.634.693

-2.309.399

12.3%

2016

309.627

2.789.491

-2.479.864

11.1%

Tabela 6 Struktura e eksporteve sipas kategorive në përqindje 2015
Produktet
bujqesore

2015

4.80%

Pijet Produktet
dhe
minerale
duhani
7.80%

Produktet e
plastikes
dhe gomes

12.80%

7.20%

Lekura
dhe
artikujt e
lekures
3.30%

Tekstil
dhe
artikujt e
tekstilit
3.30%

Metalet
baze

Makinerite
dhe paisjet
mekanike

48.50%

3.80%

Tabela 7 Struktura e ekporteve sipas kategorive në përqindje 2016

2016

Produktet
bujqesore

Pijet
dhe
duhani

Produktet
minerale

Produktet
e plastikes
dhe gomes

5.40%

8.90%

20.60%

9.30%

Lekura
Tekstil
dhe
dhe
artikujt
artikujt
e lekures e tekstilit
3.60%
2.80%

Metalet
baze

Makinerite
dhe paisjet
mekanike

35.90%

3.00%
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Tabela 6 Qarkullimi i mallrave me Shqiperinë

2015
2016

Eksporti

Importi

40254
42053

151.897
115791

Bilanci
Tregtar
-111643
-73738

Tabela 7 Importi dhe Eksporti me Serbinë

Eksporti

Importi

2015

32262

382129

2016

41331

387647

Gjithsej

73593

769776

Tabela 8 Qarkullimi vjetor me Maqedoninë

2015
2016

Eksporti

Importi

33355
38578

143846
156727

Bilanci
Tregtar
-110490
-118149
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